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király sándor
A debreceni tudományegyetem diáksegély­
pénztáránAk (bursA AcAdemicA) AlApszAbályAi
Articles of the student relief fund (BursA AcAdemicA) of the university of deBrecen. Bursa Academi-
ca, the student welfare fund of the University of Debrecen was one of those student welfare institutions between the 
two world wars whose existence and operation were unknown even to those members of the general public who 
show interest in the history of the university. In publishing the full text of the articles of association and by prefixing 
an introductory essay before it, the author’s objective is to adequately clarify the essence and importance of the 
institution’s operation. Both in terms of its noble objectives and its activities maintained, the Bursa Academica de-
serves to be remembered, for it played, together with other similar institutions, an outstanding role in student life. 
A diáksegélypénztár helye és szerepe a diákjóléti intézményrendszerben
Az egyetemi diáksegélypénztár, a Bursa Academica egyike azoknak a hajdan volt diák-
jóléti intézményeknek, melyek létezése és működése gyakran még az egyetem múltja 
iránt érdeklődő közvélemény előtt is ismeretlen. Az alapszabályok teljes közlése és a 
hozzájuk fűzött alábbi bevezető tanulmány remélhetőleg kellően megvilágítja az intéz-
mény működésének lényegét és jelentőségét. A diáksegélypénztár ugyanis mind nemes 
céljait, mind pedig kifejtett tevékenységét tekintve érdemes arra, hogy méltó módon 
emlékezzünk rá, hiszen, – mint látni fogjuk – több más hasonló jellegű intézménnyel 
egyetemben kiemelt szerepet játszott az egyetemi hallgatóság életében. 
A Bursa Academica létrehozásának körülményei szoros összefüggésben állnak az 
első világháborút követő időszak magyarországának a helyzetével, súlyos gazdasági és 
társadalmi problémáival. már maga a háború és annak minden szörnyűsége szinte köz-
vetlenül érintette az egyetemeket is. A szénhiány miatt előállt fűtési nehézségek mellett 
nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy számos egyetemi oktató és hallgató tevőle-
gesen is részt vett a harcokban. A hadműveletek befejezése után a súlyos testi és lelki 
traumákat átélt, frontról hazaérkező fiatalság problémáival is először a felsőoktatási in-
tézményeknek kellett szembenézniük. 
nem hagyható figyelmen kívül ugyanakkor az sem, hogy a vesztes világháború 
nemcsak hatalmas emberáldozatokkal, területi veszteségekkel, illetve több forradal-
mi átalakulással járt, de a gazdaság meggyengülésével egyidejűleg a magyar társada-
lom jelentős részének az anyagi leromlását is magával hozta. A felsőoktatásban szinte 
egyszerre jelentek meg azok a fiatalok, akik felsőfokú tanulmányaikat a háború miatt 
kényszerültek elhalasztani. szociális körülményeik, s az abból adódó állapotok kezelése 
 nem összetévesztendő napjaink Bursa Academica ösztöndíjával! A diáksegélypénztár egy intézmény volt, s mint ilyen 
nem tekinthető ezen ösztöndíj elődjének. A pénztár és az ösztöndíj között semmilyen jogfolytonosság nem áll fenn.
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elsősorban az egyetemeket állította hatalmas kihívás elé, mivel ezek a fiatalok a legtöbb 
esetben csak nagyon korlátozott mértékben támaszkodhattak családjuk anyagi támo-
gatására. ez a helyzet a hazai egyetemeket, különösen a rendkívül fiatalnak számító 
debreceni m. kir. tudományegyetemet mind az intézményi hátteret, mind az anyagi 
erőforrásokat tekintve váratlanul érte. 
A felsőoktatási intézmények minden tőlük telhető eszközzel igyekeztek a tragikus 
sorsú fiatal nemzedék segítségére lenni, s az érdemi oktatást lehetővé tevő körülménye-
ket biztosítani. ezt a célt szolgálták azok a diákjóléti intézmények is, melyek sorába a 
diákjóléti bizottság és a tőle elválaszthatatlan Bursa Academica is illeszkedik.     
Az 9-es év fontos változásokat hozott az intézményi feltételeket tekintve még 
kialakulóban lévő egyetem történetében. Amellett, hogy az intézmény felvette a létre-
hozásában elévülhetetlen érdemeket szerző, az őszirózsás forradalom idején tragikus 
körülmények között elhunyt egykori miniszterelnök, tisza istván nevét, több fontos, 
az egyetemi hallgatóság életkörülményein javítani hivatott egyetemi intézmény kezdte 
meg működését. ebben az évben került sor például az ifjúság egy részének lakhatását 
elősegítő tisza istván internátus létrehozására, mely kiegészülve az 95-től működő 
Mensa Academicával (egyetemi diákasztal), láng nándor vezetésével a diákjóléti intéz-
ményrendszer egyik pillérét képezte.
ehhez az évhez kötődik emellett a diákjóléti intézményrendszer duális struktúrájá-
nak a kialakulása is, hiszen a pokoly József által irányított diákjóléti bizottság, és a vele 
szorosan összefüggő Bursa Academica létrehozásával két egymástól teljesen függetlenül 
működő, más-más segélyezési elven alapuló intézményhálózat jött létre, s ezzel egy 
kettős diákjóléti intézményrendszer alakult ki. A Mensa Academica és a tisza istván 
internátus kedvezményes étkezés és lakhatás biztosításával inkább természetbeni, míg 
a diákjóléti bizottság és a diáksegélypénztár elsősorban pénzbeli segélyeket és kölcsö-
nöket nyújtott.
Az 90/-es tanévben döntött úgy az egyetemi tanács, hogy „[…] a diákok 
segélyezésével kapcsolatos összes ügyeket egy egységes diákjóléti bizottságra bízza[…].”5 
A bizottság rendelkezésére bocsátandó „diákjóléti segélyalap” számla anyagi alap-
jait főként különböző segélyezési pénzmaradványok képezték: „A tekintetes egyetemi 
tanács az 1920/21 iskolai év folyamán elhatározván, hogy az összes diákjóléti ügyeket a 
menza ügykezelésén kívül, egy egységes diákjóléti bizottság vezetése alá rendeli: ennek követ-
 9-től m. kir. tisza istván tudományegyetem.
 Hbml. Viii. 6/a. .d. 98/9-. Adatszolgáltatás a Debreceni Egyetemi Diákjóléti Bizottság történetéről és műkö-
déséről [továbbiakban: Adatszolgáltatás], . 
 A debreceni diákjóléti intézményrendszer kialakulásáról lásd korábbi tanulmányomat: király sándor, A m. kir. 
Tisza István Tudományegyetem hallgatóságának viszonyai és a diáksegélyezés fejlődése a kezdetektől 1945-ig = közlemé-
nyek a debreceni tudományegyetem történetéből i., szerk. Hollósi gábor, debrecen, 005, 7-.
5 Egyetemi Tanács Jegyzőkönyvei 90/. tanév. XiX. rendes ülés. 9. június 8. 8. szám 76/0-. etsz.
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keztében már a mult tanévi rector úr6 ugy intézkedett, hogy az 1920/21 tanévi gyűjtésnek,7 
valamint a VKMiniszter úr Őnagyméltósága által élelmezési segély címen kiutalt pénzek-
nek maradványa egy közös «DIÁKJÓLÉTI SEGÉLYALAP» számlára vitessék át.”8
ez a fent említett „diákjóléti segélyalap” számla alakult rövidesen egyetemi di-
áksegélypénztárrá. A diákjóléti bizottság és a kifizetéseket végző Bursa Academica a 
későbbiekben az egyetemi tanács által biztosított összegekből, debrecen sz. kir. város 
állandó adományaiból, valamint a társadalmi úton beérkező felajánlásokból fedezte a 
hallgatók igényeihez igazodó segélyezési tevékenységét.9 
Az 9 nyarától fennmaradt pénztári főkönyv tanúsága alapján a Bursa Academi-
ca segélyeivel a hallgatóság igényeinek teljes spektrumát igyekezett lefedni. rendszere-
sen adott beiratkozási-, tanulmányi-, szemináriumi-, tanjegyzet-, vizsgadíj-, szigorlati 
díj-, avatási díj-, végbizonyítványi díj-, lakásdíj-, élelmezési-, utazási-, szanatóriumi-, 
ruha-, sőt cipősegélyt is.0 Voltak olyan, nyilván méltányosságból nyújtott támogatások 
is, melyek „ösztöndíjszerű segélyként” lettek feltüntetve, vagy egyszerűen csak egy 
„segély gyanánt” megjegyzés volt hozzájuk fűzve.
A Bursa Academica alábbiakban közölt alapszabályzatában pontosan lefektették 
mind a diákjóléti bizottság, mind a diáksegélypénztár feladatait. eszerint a diákjó-
léti bizottság elsődleges feladata az volt, hogy a Bursa Academica számára „[…] a kor-
mányhatóságok és a társadalom anyagi és erkölcsi támogatását megnyerje.” rendszeresen 
társadalmi akciókat kellett indítson a hallgatóság érdekében. de ez a testület volt az is, 
amelyik ellenőrizte a diáksegélypénztár működését és döntött a benyújtott kérvények 
felett.
ezzel szemben a debreceni egyetemi diáksegélypénztár feladatai közé tartozott: 
„[…] összegyűjteni és kezelni olyan segélyalapokat, melyekkel a debreceni m. kir. Tisza Ist-
6 Az 99/0. tanév rektora dr. kenézy gyula. 
7 A gyűjtésről részletesen lásd korábbi tanulmányomban: király sándor, Az egyetemi hallgatók segélyezésére indított 
gyűjtési akció Debrecenben (1919-1921), debreceni szemle (009/), 0-7.
8 Hbml. Viii. . 6.d. -9- Q. sz. a. – Rektori utasítás a Quaestori Hivatalhoz Pokoly Józsefnek, a Diákjóléti 
Bizottság elnökének felhatalmazása tárgyában.
9 Adatszolgáltatás, i.m., 9. . 
0 A Debreceni Egyetemi Bursa Pénztári Főkönyve, 9, [A továbbiakban: Bursa Főkönyv, 9] Hbml. Viii. 6/b. . 
k. 95-98. 
 95. május 0-án 6 egyetemi hallgató részesült ilyen típusú támogatásban. Vö. Bursa Főkönyv, 9, . 
 95. február 8-án ubrizsy pál joghallgató 6, míg Fleischer Andor bölcsészhallgató 0 pengőt kapott „segély 
gyanánt.” Vö. Bursa Főkönyv, 9, 0. 
 A Debreceni Egyetem Diáksegélypénztárának (Bursa Academica) Alapszabályai, [A továbbiakban: Bursa Alapszabály-
zat, 97.] debrecen, 97. 9. §. a. pont 
 Bursa Alapszabályzat, 97, 9. §. f. és h. pont 
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ván tudományegyetem szegény sorsú, érdemes hallgatóit egyetemi tanulmányaik elvégzésére 
képesekké lehet tenni.”5
Az egyetemi vezetés fő szempontja tehát az volt, hogy a hallgatók tanulmányait, s 
ezáltal a magas színvonalú oktatást a lehetőségekhez képest minél teljesebb mértékben 
elősegítse. A helyzet nem tűrt halasztást, hiszen a segítségre égető szükség volt. ennek 
megfelelően az 9/-es tanévről kiadott egyetemi évkönyv már az újonnan alakult 
intézmények eredményeiről adott hírt:
„Az elmúlt tanévben alakult meg az egyetem Diákjóléti Bizottsága, mely szegénysorsú 
ifjaink segélyezését tűzte feladatául. […] a Diákjóléti Bizottság 302.000 korona készpénzt 
és 215.000 korona értékű élelmiszerkedvezményt juttatott az egyetem Menzájának, 9000 
koronával támogatta a Tisza Internátust, 150.000 korona értékkel segélyezte a református 
kollégium internátusában s konviktusában elhelyezett egyetemi hallgatóinkat. A Diákjóléti 
Bizottság a tanév folyamán megalkotta a diáksegély-könyvtárt is, melybe mintegy 100.000 
korona áru könyvet vásárolt […] A Diákjóléti Bizottság tehát az elmúlt iskolai év folyamán 
mintegy 867.550 koronát fordított diáksegélyezésre, mely összeg kizárólag a társadalom 
által nyújtott adományokból gyűlt össze.”16
mint látható tehát a diákjóléti bizottság olyan tőle függetlenül működő, de a hall-
gatók támogatását ugyancsak prioritásként kezelő intézményeknek is jelentős anyagi 
támogatást nyújtott, mint például a Mensa Academica, vagy a tisza istván internátus. 
ezek az intézmények tehát egymást támogatva igyekeztek a rászoruló hallgatókon mi-
nél hathatósabban segíteni.
A diáksegélypénztár szerepe nem kevesebb volt a diáksegélyezési rendszerben, 
mint az, hogy biztosítsa a diákjóléti bizottság számára a szétosztásra kerülő segélyek 
alapjául szolgáló anyagi forrásokat. A Bursa Academica intézményes jövedelmét az 
egyetemi tanács autonóm úton a beiratkozásokból is biztosította,7 de a fő bevételi 
forrást a civil társadalom adományai jelentették. A különböző módon befolyó pénz-
összegek felhasználásáról minden esetben a diákjóléti bizottság döntött és a megítélt 
segélyek a diáksegélypénztár útján kerültek kifizetésre. A rendszer olyan hatékonyan 
működött, hogy a diákjóléti bizottság az 97/8-as tanévben 7 hallgatót segélyezett 
közvetlenül, összesen 90 pengő értékben.8 
A Bursa Academica alább olvasható alapszabályzata az egyetemtörténeti kutatás fontos 
dokumentumának tekinthető, hiszen ebben olvasható először világosan és egyértelmű-
en az a diáksegélyezési szisztéma, melyet a diákjóléti bizottság a diáksegélypénztárral 
karöltve végzett. nem véletlen az sem, hogy a Bursa alapszabályaiban lettek lefektetve a 
5 Bursa Alapszabályzat, 97, . §. 
6 A Debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja [továbbiakban: EÉvk.] az 1921-22. 
tanévről, debrecen, 9, 7. 
7 általános segélyegyleti díj.
8 EÉvk. 97/98, .
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diákjóléti bizottság működési elvei is, hiszen a két intézmény tevékenysége jórészt egy-
másra épült. Az alábbiakban olvasható szövegből egy olyan segélyezési rendszer tűnik 
ki, melyet a debreceni diákjóléti intézményrendszer 90-as átszervezése és integrációja 
is érintetlenül hagyott, s így nagymértékben meghatározta a két világháború közötti 
időszakban az egyetemhez kötődő szervezett karitatív tevékenységet.
A szabályzat eredeti szövege
A Debreceni Egyetem Diáksegélypénztárának (Bursa Academica) Alapszabályai
1. §
A debreceni egyetem Diáksegélypénztárának célja összegyűjteni és kezelni olyan segélyala-
pokat, melyekkel a debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem szegény sorsú, érdemes 
hallgatóit egyetemi tanulmányaik elvégzésére képesekké lehet tenni. 
2. §
Az egyetemi Diáksegélypénztár az egyetem tulajdona. Kezelését, az alábbi módon szervezett 
és szabályozott Diákjóléti Bizottság végzi, az egyetemi tanács ellenőrzése és a V. K. Minisz-
ter Úr felügyelete alatt.
3. §
A Diáksegélypénztár pecsétjének felírata: „A debreceni egyetem Diáksegélypénztára. Bursa 
Academica”. 1921.
4. §
A Diáksegélypénztárból szegénysorsú érdemes diákok minden egyéb megszorítás nélkül segé-
lyezhetők. A segélyezést a Diákjóléti Bizottság intézi.
5. §
A Diákjóléti Bizottság tagjai: 
a) az egyetemi tanács által a ny. r.9 tanárok közül választott elnök. 
b) az egyes tudománykarok által választott két-két tanártag. 
c) a Mensa Academica felügyelő-bizottságának elnöke. 
9 ny. r. = nyilvános, rendes
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d) karonként a dékántól minden év elején összehívott kari hallgatóság gyűlésén választott 
egy-egy rendes és egy-egy pót diák tag. 
e) a miniszterileg megerősített alapszabályok alapján működő ifjúsági segélyegyletek min-
denkori elnökei, illetőleg ezek alapszabályszerű helyettesei.
f ) a bizottság által, lehetőleg az egyetemi tisztviselők közül, választott pénztárnok és esetleg 
titkár.
6. §
A bizottság elnökének, az 5. §. a), b) és f ) pontja alatt említett tagjainak és tisztviselőinek 
megbízása négy tanévre, az 5. §. c) és e) pontja alatt említett tagok megbízatása pedig 
elnöki tisztük idejére, végül az időközben kivált tag helyére lépő új tag megbízatása elődje 
megbízatásának hátralevő idejére szól.
7. §
A bizottságnak 5. §. b) pontja szerint első ízben négy évre megválasztott tanártagjai közül 
karonként egy-egy tag két év leteltével is kisorsoltatik. A kisorsoltak újból választhatók. Az 
ekkor választottak megbízatása szintén négy évre szól. A Diákjóléti Bizottság elnökének 
megkeresésére a Rector intézkedik, hogy az illetékes tudománykar május hóban az általa 
kiküldendő tagot megválassza.
8. §
A Diákjóléti Bizottság 1-1 tanévi működése szeptember 1-től a következő év augusztus 31-
ig tart. A tanév folyamán legalább minden második hónapban rendes s ezenfelül a szükség-
hez mérten bármikor rendkívüli ülést tart. 
9. §
A Diákjóléti Bizottság hatásköre a következő:
a) Propagandát fejt ki avégből, hogy az egyetemi Diáksegélypénztár részére a kormányható-
ság és a társadalom anyagi és erkölcsi támogatását megnyerje.
b) Rendszeres és tervszerű segély-gyűjtéseket rendez az egyetem székhelyén s az országnak az 
egyetem körüli körzetében, amennyiben azt helyette más illetékes szerv el nem végezné.
c) Szervezi a diák ifjúság tankönyvekkel és ruházattal való ellátásának ügyét.
d) Támogatja a diák ifjúságot minden olyan törekvésében, mely alkalmas arra, hogy önfenn-
tartásához maga is tudjon tisztességes anyagi eszközöket szerezni.
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e) Megállapítja az egyetem mensája és internátusa részére évenként nyújtandó támogatás 
mértékét, nemkülönben a mensán és internátuson kívüli ifjúság részére egyenkint adható 
segélyeket s mindezeket rendeltetési helyükre juttatja. 
f ) Határoz a segély iránt benyújtott kérvények felett.
g) A diákok (tankönyvek, ruházat stb.) segélyezése érdekében szükségesnek mutatkozó szer-
ződéseket megköti.
h) Ellenőrzi a segélypénztár kezelését.
i) Az egyetemi tanácsnak évenként jelentést tesz a Diáksegélypénztár állapotáról és műkö-
déséről.
k) Minden év augusztus havában elkészíti a következő egyetemi év költségvetését, szeptember 
havában pedig megvizsgálja az előző egyetemi év zárószámadásait és az általános számviteli 
szabályoknak megfelelően szerkesztett és felszerelt zárószámadást a tanácshoz s ennek útján 
felülvizsgálat végett a V. K. Miniszterhez terjeszti.
10. §
A Diákjóléti Bizottság gyűlései legalább 2 nappal a gyűlés előtt, névre szóló meghívók útján, 
hívandók össze. Az ülés határozatképes, ha a tagoknak fele jelen van. Határozatait szótöbb-
séggel hozza meg. Szavazatok egyenlősége esetében az elnök szava dönt. A határozatok az 
egyetemi tanácshoz fellebbezhetők.
11. §
A Diáksegélypénztár tisztviselői 
a) az elnök, 
b) pénztárnok, 
c) esetleg titkár, 
kik közül a két utóbbi tiszteletdíjban részesül.
12. §
Az elnök hatásköre:
a) Képviseli a Diáksegélypénztárt kifelé;
b) ellenőrzi a Diáksegélypénztár minden ügyét;
c) kitűzi az ülés idejét s elnököl a Diákjóléti Bizottság ülésein;
d) kiutalványoz minden kiadást, kihírdeti a határozatokat és intézkedik azok végrehajtásá-
ról, aláírja a Diákjóléti Bizottság kiadványait és a szerződéseket;
e) Joga van a Diáksegélypénztár összes hivatalos könyveit, irományait stb. bármikor átvizs-
gálni.
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13. §
Az elnök akadályoztatása esetén összes jogaiban és kötelességeivel az alelnök helyettesíti, kit 
a kartól kiküldött tanár tagok közül az egyetemi tanács választ négy évre. 
14. §
A pénztárnok kötelességei:
a) minden év augusztus ülésén beterjeszti a Diákjóléti Bizottságnak a jövő tanévre összeállított 
költségvetési előirányzatot és minden év szeptember havában a mult évi zárószámadást;
b) minden bevételt és kiadást pontosan elkönyvel;
c) a pénztár állásáról minden második hónapban jelentést tesz a Diákjóléti Bizottságnak;
d) gondoskodik arról, hogy a Diáksegélypénztár rendes évi segélyei pontosan beérkezzenek;
e) a bevételeket ellennyugtával a kiadásokat elnöki utalvánnyal igazolja.
15. §
A titkár kötelességei: titkár a pénztár kezelését és a könyvek pontos vezetését ellenőrzi; az 
ülések jegyzőkönyveit s a segélyezettek törzskönyvét vezeti; a pénztárnoknak az előző §. a) és 
c) pontjai alatt megjelölt feladataiban segítségére van.
16. §
A Diáksegélypénztár alapítványai és egyéb vagyonok az egyetemi alapítványok módjára az 








100 koronán felüli adományok, amennyiben az adakozók úgy rendelkeznének, tőkésíten-




A Diáksegélypénztárból sem egyeseknek, sem testületeknek kölcsönt adni nem szabad. Ez a 
rendelkezés azonban a segélyeknek a 23-ik §-ban említett visszatérítés erkölcsi kötelességét 
nem érinti.
20. §
A segélyezés pénzbeli, vagy természetbeli kedvezmények nyújtásából áll. Amennyiben a se-
gély valamely intézettől nyert lakás és élelmezés díjának fedezésére szolgál, az rendszerint 
közvetlenül az illető intézet pénztárába fizettetik be a segélyezettnek javára.
21. §
A Diákjóléti Bizottság elnöke minden félév első hónapjában hírdetményben hívja fel a di-
ákságot segély iránti kérvényüknek a bizottsághoz leendő benyújtására. Segély kérvények a 
félév folyamán is bármikor beadhatók.
22. §
Segélyért tanulmányaikban eredményt mutató szegényebb sorsú egyetemi hallgatók folya-
modhatnak. A folyamodványokhoz 
a) index, illetőleg újonnan beíratkozó egyetemi hallgatóknak érettségi bizonyítvány, 
b) a folyamodónak, illetőleg szüleinek vagyoni és családi viszonyait pontosan feltüntető 
hatósági bizonyítvány mellékelendő. 
A folyamodványban megemlítendő az is, részesül-e folyamodó valamely más segélyben, vagy 
ösztöndíjban.
23. §
A beadott folyamodványok felett a Diákjóléti Bizottság végérvényesen határoz. A segélye-
zettekről törzskönyv vezetendő.0 A segélyezettek nyilatkozatot adnak, hogy a nyert segély 
összegét, ha viszonyaik megengedik, annak idején s esetleg részletekben lehetőleg visszafogják 
fizetni a Diáksegélypénztárnak. 
24. §
A segélyek egyszersmindenkori, vagy félévre szóló tanulmányi segélyek. A Diákjóléti Bizott-
ság ide vonatkozó határozatait esetenkint hírdetményileg teszi közzé.
0 lásd a Debreceni Egyetemi Bursa Pénztári Főkönyve, 9, - Hbml. Viii. 6/b. . k. 95-98.
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25. §
A Diákjóléti Bizottság az alapszabályok korlátai között, a hatáskörébe utalt ügyek sza-
bályszerű elintézése céljából ügyrendet állapíthat meg, melynek határozmányai az egyetemi 
tanács részéről történt megerősítés után kötelezők.
26. §
Ezen alapszabályok megváltoztatásáról a Diákjóléti Bizottság tagjai két harmadának a 
szavazatával határozhat. E határozat az egyetemi tanács útján a V. K. Miniszterhez jóvá-
hagyás végett fölterjesztendő és csak annak jóváhagyása után hajtható végre.
27. §
Amennyiben a Diákjóléti Bizottság az ezen alapszabályokban meghatárolt célt és eljárást, 
illetőleg hatáskörét meg nem tartaná, vagy ha működése az intézmények vagyoni érdekét 
veszélyeztetné, a V. K. Miniszter a Diákjóléti Bizottságot felfüggesztheti és a felfüggesztés 
után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest a Diáksegélypénztár további ve-
zetésének módja iránt intézkedik.
Jóváhagyatott a debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem tanácsának 1925. évi 
április hó 20-án tartott XI. rendes ülésében. 
Dr. Pap Károly s. k.
e. i. Rector
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